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BESKRAJNA PRI?A?
PREOBRAZBE “SNJEGULJICE I RUŽICE” (BAJKE I 
ISTRAŽIVANJA) U PROSTORU I VREMENU
SAŽETAK
Varijantnost je od samih po?etaka istraživanja bajki uživala status privilegirane teme, pri ?emu 
se analiti?ka pozornost naj?eš?e usmjeravala na tekstualnu razinu. U ?lanku se na primjeru bajke 
“Schneeweißchen und Rosenrot” Wilhelma Grimma i njezina doslovnog hrvatskog prijevoda 
(“Bielka i Rumenka” Mijata Stojanovi?a) te njihove prezentacije u najnovijem izdanju znamenitog 
me?unarodnog kataloga pripovijedaka (The Types of International Folktales) istražuju mogu?nosti 
interpretativnog pomaka s teksta na paratekst. Rije? je, naime, o bajci koju je prema književnom 
predlošku napisao te u tre?em, tzv. malom izdanju, Kinder- und Hausmärchen (1833.) objavio 
Wilhelm Grimm, a koju je zatim u doslovnom prijevodu, ali ne navode?i izvor, Mijat Stojanovi? 
uvrstio u Narodne pripo viedke (1879.), najstariju zbirku tog tipa u hrvatskoj dje?joj književnosti. 
Osvrtom na paratekstualne strategije i o?itovanja Grimmova i Stojanovi?eva teksta u ?lanku se izno-
se klju?ne odrednice proizvodnje tzv. narodnih bajki i bajki za djecu u 19. stolje?u. Shva?anja nacije, 
narodne književnosti, dje?je književnosti, autorstva i dr. iš?itavaju se iz inicijalnih reprezentacija i 
reakcija na Grimmov i Stojanovi?ev tekst, a prezentacija njihovih tekstova u me?unarodnom kata-
logu kao dviju varijanti istoga tipa bajke u zaklju?ku se ne promatra kao tehni?ka greška, nego kao 
poticaj za raspravu o ishodištima, mogu?nostima, ali u nekim primjerima i gotovo nepremostivim 
ograni?enjima tog tipa folkloristi?kog znanja. 
Klju?ne rije?i: bajke, hrvatska dje?ja književnost devetnaestoga stolje?a, istraživanje narodnih 
pripovijedaka, Snjeguljica i Ružica, Jacob i Wilhelm Grimm, Mijat Stojanovi?
